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ABSTRAKTI
Tema e titulluar : “Censura dhe autocensura në mediat online kosovare dhe si
manifestohet ajo” , mendoj se ka një dobi të pritshme për faktin se zhvillimi i medieve
online nuk mund të mendohet pa këto dy elemente profesionale.
Punimi im andaj e rritë nivelin e dijes për të kuptuar më qartë, më saktë dhe më me
kompetencë fenomenin e censurës dhe autocensurës në mediet online.
Përmes këtij punimi të diplomës do të njohim më mirë dhe më afër esencën e censurës, si
shfaqet ajo, kush ndikon që censura të jetë e pranishme në mediet online. A janë shkrimet
e portaleve të censuruara në raste të veçanta.
E tërë kjo duke ofruar shembuj të portaleve kryesore dhe duke bërë krahasime ditore e
javore ku edhe mund të nxjerrim përfundime të duhura se deri në çfarë mase censura
depërton në mediet online.
Edhe autocensura është e rëndësishme për këtë punim diplome. Ajo fatkeqësisht është e
pranishme tek një shtresë e mirë e gazetarëve të cilët këtë koncept e bartin edhe nëpër
mediet online. Autocensura duhet të trajtohet drejtë, në mënyrë korrekte dhe pa anime.
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1. HYRJE

Shekulli XXI,

siç duket është epoka e teknologjisë, ku ndryshimet e shpejta dhe

tendencat e reja në teknologji megjithatë mund të prodhojë rezultate pozitive ose
negative. Pra interneti është shndërruar në një mjet komunikimi masiv, që ka të bëjë jo
vetëm me njerëzit e veçantë, por edhe me sipërmarrjet, administratat, shoqatat,
institucionet shkollore, kërkimin shkencor, etj.

Njeriu i përket një mjedisi dhe komunitet konkret, në jetën shoqërore ai hyn nëpërmjet
kontakteve dhe këmbimit të njohurive të fituara nga kontaktet e drejtpërdrejta apo
mjeteve të informimit. Duke qenë aktiv në këmbimin e risive, informatave e mesazheve
njeriu pasuron dijen, kulturën dhe idetë e përgjithshme.

Sa i përket mediave, është e rëndësishme të theksojmë peshën e mass medies, në jetën e
përditshme të shumicës së qytetarëve, ku mediat janë shumë të rëndësishme edhe për
sistemin ekonomik, duke punësuar mijëra dhe miliona njerëz në tërë aspektin global, e
cila manifestohet me përfitime të mëdha nga taksa të ndryshme.
“Mediat masive janë teknologji të larmishme mediatike të cilat kanë për qëllim të arrijnë
audiencë të madhe nga komunikimi masiv, por teknologjia ndryshon në bazë të
komunikimit. Informacioni elektronik mund të transmetohet përmes mediave televizive,
si filmi, televizioni, radioja dhe muzika e regjistruar. Gazeta, libri, pamfleti apo komikët
janë objekte fizike dhe ato vijnë nën mediat e shkruara. Nën masmedia do të vijë edhe
dëgjimi publik dhe organizimi i ngjarjeve. Interneti dhe komunikimi i lëvizshëm në masë
vjen nën mediat digjitale. Mediat në internet ofrojnë shërbime të masmedias, si email,
faqet e internetit, blogjet, radio dhe televizioni me bazë interneti. Mediat masive synojnë
treg shumë të madh si gjithë popullsia e një vendi’’.
(shiko https://www.omicsonline.org/mass-media-research-articles.php)
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Koha në të cilën sot po jetojmë i është nënshtruar një transformimi te thellë e të
vazhdueshëm që njihet me termin proces i globalizimit, ku në rrjedhën e integrimeve
shoqërore, marrëdhëniet e përkatësit mbi kombëtare janë duke u forcuar gjithnjë e më
shumë nëpërmjet teknologjive të reja të informacionit. Mediat e llojllojshme dhe së fundi
rrjeti botëror i internetit janë shndërruar në forcë lëvizëse të shoqërisë dhe të integrimeve
kulturore përgjithësisht.

Shikuar historikisht, mediat kanë zanafillë të hershme, disa nga të cilat janë të lashta sa
edhe veprimtaria politike, arsimore e kulturore, ku krahas zhvillimit ekonomik e shkencor
teknik vazhdimisht pasurohet dhe perfeksionohet edhe teknologjia e mjeteve dhe e
mediumeve informative . Pra disa vjet më parë nuk mund të paramendohej komunikimi i
shtrirë në tërë botën, gjë që tani për shkak të diversitetit të popullsisë ekzistojnë
shumëllojshmëri prodhimesh të medies. Kështu për grupe të ndryshme ndërtohen
emisione sportive, për fëmijë, dhe adoleshentët, për amatorët e muzikës, emisione fetare
si dhe shumë emisione tjera që korrespondojnë me aspektin shoqëror.

Mbi definicionin e mass medies jepen disa përkufizime të ndryshme ku të cilat në mënyrë
të detajuar tregojnë arsyen dhe qëllimin e përdorimit në një formë paraqesin realitetin me
ose pa dashje:
Mass media do të thotë teknologji që synon të arrijë një audiencë masive. Është mjet
kryesor i komunikimit që përdoret për të arritur shumicën dërmuese të publikut të gjerë.
Platformat më të zakonshme për median masive janë gazeta, revista, radio, televizioni
dhe interneti, ku publiku i përgjithshëm zakonisht mbështetet në mass media për të dhënë
informacion në lidhje me çështjet politike, sociale, argëtimi dhe lajmet në kulturë. Media
është shumësi i fjalës medium, kuptimi i së cilës është një kanal nëpërmjet të cilit
transmetohet diçka. Mass media u referohet agjentëve të komunikimit në një shoqëri
2

masive, media e shtypur dhe elektronike. Pra burimi që përdor shumica e publikut të
gjerë për të marrë lajmet dhe informacionet e tyre, konsiderohet si media masive.
(A. Garyyann:17 “Mass Media”)

Në shoqëritë moderne, komunikimi ballë- për ballë është zëvendësuar nga temat masive
të prodhuara për përdorim nga një publik i gjerë, nga e cila nënkuptojmë që informatat
duhet të jenë të pranueshme për shumë individ. Mediat janë burime me ndikim, të cilat,
ushtrojnë dy role të rëndësishme: të përhapjes së informacionit dhe të ndikimit në
institucione qeveritare dhe në jetën shoqërore.

Një informacion i mirë, një pamje me mesazhe, është një armë e fuqishme për të ushtruar
ndikim në individ apo në institucione relevante. Ato kanë ndikim të fuqishëm në
opinionin e gjerë publik dhe

shpeshherë përdoren për të transmetuar politikën që

udhëheq një qeveri. Pra, gazetarët shërbejnë si bartës të informacionit që kalon nga
qeveria në drejtim të publikut.

Por, gjithashtu, qeveria dhe media shpesh hyjnë në konflikt, për shkak të oponencës së
gazetarëve, kritikave që ata drejtojnë ndaj qeverisë. Mediat kërkojnë të zbulojnë atë që
qeveria tenton ta fsheh.
“Mass media" është një term mashtrues i thjeshtë që përfshin një numër të panumërt të
institucioneve dhe individëve të cilët ndryshojnë në qëllimin, fushëveprimin, metodën
dhe kontekstin kulturor. Mediat masive përfshijnë të gjitha format e informacionit të
komunikuara për grupe të mëdha njerëzish, nga një shenjë e punuar me dorë në një rrjet
ndërkombëtar të lajmeve.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Tipet e Mass Medieve:

Sipas, media masive i referohet pajisjeve të komunikimit të cilat mund të përdoren për të
komunikuar dhe bashkëvepruar me një numër të madh të audiencës në gjuhë të
ndryshme, qofshin mesazhet pikture të epokave të hershme, ose mediat e teknologjisë së
lartë që janë në dispozicion sot, një gjë që ne të gjithë pajtohemi, është se mediat masive
janë pjesë e pandashme e jetës sonë.

Mediat duhet të jenë një mjetë efektiv për komunikimin, përhapjen e informacionit,
reklamimin, marketingun dhe në përgjithësi për të shprehur dhe ndarë pikëpamjet,
mendimet dhe idetë.

Ekzistojnë disa lloje të mediave:
Media e Printuar
Gazetat
Magazinat
Broshura
Tabelat
Media Elektronike:
Televizioni
Radio
Media e Re:
Telefonat e Mençur
Kompjuterët
Interneti
Librat elektronik
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2.2 Mediat e Shkruara ( Të Printuara )

Përfshijnë komunikimin masiv përmes materialit të printuar, ajo përfshin gazetat, revistat,
broshurat, revistat e shtëpive, periodike ose buletin, lajmëruese ose të drejtpërdrejt,
fletushka, postierë, shtyp dhe libra.

Figura 1: Mediat e shkruara
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2.3 Mediat Elektronike :

Janë lloji i mediave që kërkon përdoruesi të përdor një lidhje elektronike për të hyr në të.
Gjithashtu njihet si media “e transmetuar”. Që përfshijnë televizionin, radio, dhe media të
reja si interneti, kompjuteri, telefoni etj.,

Mjetet e informimit publik të cekura më lartë krijojnë hapësirë për shprehjen dhe të
mendimeve të kundërta dhe në pakicë, sidomos në vendet demokratike ku është e lejuar
shprehja e lirë e mendimeve dhe bindjeve me zë, dhe me shkrim. Mirëpo në ato vende ku
nuk respektohet shprehja e fjalës së lirë dhe liria e mediave në mënyrë automatike na
dërgon tek censura dhe auto censura, ku janë dy koncepte të cilat shpesh herë ndodh që të
dëgjojmë për to.

Figura 2: Mediat Elektronike
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2.4 CENSURA

Është shqyrtim dhe kontroll i veprave të ndryshme para se të botohen apo shfaqen në
publik. Censura identifikohet më shumë në shoqëritë autoritare. Në sistemet autoritare
praktikohet censura preventive,

e cila ka për detyrë që përmes administratorëve të

caktuar, të përcjell gjithë atë çfarë duhet të përcillet, duke u nisur nga prodhimet e
mediave, pastaj të vlerësoj botimet apo publikimet në dorëshkrim, para se të botohen apo
publikohen citon se censura e medies bëhet në shumë forma derisa lajmet shpesh
redaktohen për gjatësinë, ka shumë zgjedhje që janë bërë dhe janë të dizajnuara për të
mbajtur disa informacione nga publiku.

Ndonjëherë këto vendime merren për të mbrojtur privatësinë e një personi, të tjerat për të
mbrojtur mediat nga pasojat e korporatave apo anim politikë. Pra censura ka për qëllim
kufizimin e mendimit dhe lirin e shprehjes.

Figura 3: Censura
7

2.4.1 Zyrtarizimi i Censurës

Nuk mund ta kuptojmë ose shpjegojmë më qartë ndërhyrjen institucionale në punën e
mediave pa e ilustruar rastin “Dita”, ku UNMIK-u përmes rregulloreje të saja imponojë
ose e zyrtarizojë censurën në Kosovën e pas luftës.

Figura 4: Çështja DITA
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Mediat e shkruara dhe ato elektronike, e në këtë kohë funksiononin edhe pak media
online siç ishin: Kosova Press, Kosova Live, Qendra për Informim e Kosovës, u bënë
viktimë e rregulloreve të imponuara nga ana e UNMIK-ut që censuronin mediat dhe
gazetarët të shkruanin për rastet e ndjeshme siç ishin krimet e luftës.

Realisht mediat e shkruara dhe ato elektronike në atë kohë kanë funksionuar në bazë të
disa rregulloreve që kanë sjellur qoftë UNMIK-u dhe në veçanti OSBE-ja.
Për mediat kosovare ka qenë e vështirë të pranohen këto ndërhyrje sepse realisht
sanksionet që vendosi UNMIK-u për të heshtur mediat kosovare ndaj krimeve të luftës ku
bëjnë pjesë dhunimi i grave dhe femrave shqiptare e ngulfati jetën mediale.
Është i njohur rasti i gazetës “Dita” e cila u mbyll nga UNMIK-u vetëm pse në faqet e
saja prezantoi një person serb që kishte fakte dhe dëshmi se ishte i involvuar në vrasjet e
shqiptareve si dhe një grup paramilitarësh serb i cili dyshohej se kishte marrë pjesë në
vrasjet dhe dhunimet e shqiptarëve.
Rregullorja 2000/37 e cila u miratua nga UNMIK-u linte hapësirë për manipulime nga
UNMIK-u me mediat.
Behlul Beqaj ish kryeredaktor i gazetës “Dita” thoshte se “administrata e UNMIK-ut
anashkaloi kodeksin ekzistues të gazetarëve të Kosovës dhe në mënyrë arbitrare u
mundua të vulos fatin e mediave dhe kjo arrihej përmes Komesionerit të përkohshëm të
mediave”. (“Çështja Dita”, faqe 57)
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Ndërhyrjen e UNMIK-ut tek mediat kosovare e patë gjykuar edhe Federata
Ndërkombëtare e Gazetarëve (IFJ) me seli në Bruksel e cila rregulloret e UNMIK-ut i
quante diktatoriale dhe rrezikuese të ligjeve ndërkombëtare të medias.

Edhe Komiteti botëror për lirinë e shtypit (VPFC) me qendër në Virgjinia të SHBA-së
deklaronte se “rregullat e UNMIK-ut përbëjnë një precedent mjaft të rrezikshëm dhe
shqetësues për të ardhmen e kontrollit të mediave nga organet zyrtare të bashkësisë
ndërkombëtare në Kosovë, qershor 1999.

KMDLNJ e cila udhëhiqej nga prof. Pajazit Nushi duke ju referuar mbylljes së gazetës
“Dita” nga ana e UNMIK-ut thoshte se “ajo do të jetë avokat moral i tyre dhe
njëkohësisht do t`i denoncojë të gjithë ata që janë kundër fjalës së lirë, lirisë së shprehjes,
informimit objektiv, nxitjes së urrejtjes “.

Në fakt ish kryeadministratori Bernard Kushner me vendimin e tij ekzekutiv nr. 2000/2
mbylli përkohësisht gazetën “Dita” me arsyetimin se “mbyllja e lokaleve të kësaj
redaksie pasoi për shkak se artikulli i publikuar më 27 prill 2000 në gazetën tuaj i titulluar
“Kur Petar bëhet Piter” e ka vënë në rrezik jete subjektin e këtij artikulli, Petar
Topolskin”.(“Çështja Dita”, faqe 46)

Adem Demaçi një veprimtar i njohur i të drejtave të njeriut e patë quajtur aktin e mbylljes
së gazetës “Dita” një akt që ta kujton kohën e regjimit të Millosheviqit në Kosovë”. “Kjo
është diçka me të vërtetë për tu habitur. Këta që kanë ardhur na mësojnë se si të bëhet
demokracia, si duhet të shkohet me rregull që të mos bëhen hapa të gabuar, tash vendosin
për ndaljen e menjëhershme të një gazete, pa u konstatuar e vërteta e gazetës” kishte
deklaruar Demaçi.( “Çështja Dita”, faqe 65)
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Në atë kohë realisht gazetarët kosovar ishin shumë pak të organizuar për ta kundërshtuar
një vendim apo aq më keq një vendim të ekzekutueshëm të UNMIK-ut qoftë ky edhe me
mbyllje të një mediumi.

Megjithatë Shoqata e Gazetarëve të Kosovës e cila udhëhiqej nga Haqif Mulliqi mbylljen
e gazetës “Dita” e vlerësonte si akt arbitrar duke e konsideruar aktin si rrezikim të lirisë
së shtypit dhe të fjalës. (4 qershor 1999, gazeta “Koha Ditore”).
Edhe zoti Dan Everts që udhëhiqte OSBE-në menjëherë pas luftës thoshte se “Gazetat
nuk mund të nxjerrin verdikte, aq më pak nuk mund të rrezikojnë jetën e njerëzve sepse
publikimi i detajeve personale të kriminelëve të dyshuar i tejkalon kufijtë e përgjegjësisë
së gazetarisë dhe është në kundërshtim me ligjin. Nëse Toplski nuk do të vritej....nuk
e di, ndoshta nuk do të vinte te mbyllja e menjëhershme. Thjesht nuk e di...”
( “Çështja Dita”, faqe 47)

Por profesori amerikan në Universitetin Misuri të SHBA-ve Tom Varhover publikimin e
kriminelëve nëpër media e sheh si pjesë pozitive të gazetarisë hulumtuese.”Ata që
shkruajnë storie ku demaskohet jeta e një krimineli dhe mbrohen viktimat për mua janë
heronj” thoshte Varhover.
Në fakt rasti “Dita” dhe mbyllja e saj dëshmoi se në Kosovë liria e shprehjes dhe e
informimit ende ishte larg dhe se ndërhyrja e politikës dhe e atyre që po e sundonin
Kosovën ishte evidente.
E tërë kjo ndërhyrje e UNMIK-ut mbi mediat kosovare mundësohej nga Rregullorja e
UNMIK-ut 2000/37 për sjelljen e mediumeve të shkruara në Kosovë të datës 17 qershor
1999.
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Kjo rregullore ishte në kundërshtim me vlerat demokratike dhe civilizuese dhe aq më
parë kjo rregullore nuk ishte përgatitur, miratuar apo konsultuar nga gazetarët kosovar.

Duke ju referuar kësaj rregulloreje më 28 nëntor 1999 një ndërhyrje tjetër në një medium
lokal “Radio Gjilan” ndodhi nga ana e KFOR-it, derisa kjo radio po transmetonte
marshin e UÇK-së.

Ushtari amerikan që urdhëroi që të ndërpritet programi i transmetimit për propagandë
nacionaliste, kurrë nuk ishte identifikuar kurse nëntë gazetarët e stafit të “Radio Gjilanit”
ishin arrestuar.
Analisti amerikan Stephen Shvartz thoshte se “dëshiron ta shoh Kosovën me institucione
demokratike dhe mbi të gjitha me media profesionale dhe të përgjegjshme”.

2.4.2 AUTO CENSURA

Auto censurë quajmë kontrollin e asaj se çfarë themi ose bëjmë për të shmangur fyerjen e
të tjerëve, por pa u thënë se një kontroll i tillë është i domosdoshëm.
Kemi dy lloje të auto censurës: vetë-censura publike dhe ajo private,
Në vetë-censurim publik, individët frenojnë qëndrimet e tyre shprehëse në përgjigje të
censorëve publik.
Vetë-censura private, individët e bëjnë këtë në mungesë të censurës publike.

Në opinionin publik rol të madh

ka

edhe

realizimi i propagandës, ku shumë

informacione që i marrim nga mediat masive na drejtohen me qëllim të caktuar, gjë që
propaganda e mediave në të shumtën, shfrytëzohet për qëllime manipulimi me masën
nëpërmjet fakteve të paqena apo fshehjes së tyre në interes të shtetit dhe “opinionit’’.
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Në këso rrethana nëpërmjet të sistemit edukativo arsimor duhet përgatitur qytetarin që të
kuptoj realisht qëllimin dhe funksionin e propagandës që ofrohet nga qendrat e forcës,
shërbimet armiqësore apo rrymat partiake. Ku sipas gjuhëtarit amerikan Noam Çomski,
në librin “Mediat, propaganda dhe sistemi” (2002), vënë në pah se pushteti edhe sot i
shfrytëzon ato për të krijuar opinione që i duhen, duke zhvendosur vëmendjen e tyre nga
dhuna, intervenimet dhe problemet e brendshme politike, ku qeveritë manipulojnë
nëpërmjet fakteve të paqena apo të pa rëndësishme duke fshehur ato që janë në interes
jetik për opinionin.

2.4.3 Shpifja si shkelje penale apo civile ?!

Sipas një hulumtimi të institutit për politika zhvillimore INDEP (2015), citohet se gjatë
ushtrimit të profesionit të gazetarëve, shpesh herë gazetarët përballen me padi gjyqësore
për shpifje. Kjo pasi, rrethanat e ndryshme mund të mos e provojnë një çështje “përtej
çdo dyshimi”. Kësisoj, në shumë vende të botës, përfshirë shumicën e vendeve anëtare të
BE-së, gazetarët mund të kërcënohen me padi penale nëse shpifja apo fyerja konsiderohet
vepër penale, edhe pse një gjë e tillë ndodh shumë rrallë.

2.4.4 Konteksti Kosovar

Në Kosovë pas vitit 1999, vërshuan mjete të shumta informuese- komunikuese që kishin
nevojën edhe për ndihmën ndërkombëtare. Kjo ndihmë u përqendrua në anën teknike dhe
organizative, për të arritur parametrat e shtypit pluralist dhe demokratik, në interes të
qytetarëve të Kosovës. Kontrolli ndërkombëtar dhe misioni i OSBE-s detyruan kufizimin
e retorikës dhe të përmbajtjes së kodit të mirësjelljes. Ku me 18 shtator të vitit 2000
përfaqësuesi special i sekretarit të OKB-së, nënshkroi kodin e përkohshëm për shtypin (
duke u thirrur në nenin 19 të deklaratës për të drejtat e njeriut të OKB-së që garanton lirin
e shtypit, por dhe detyrimet si dhe të drejtat e mediave).
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Sipas INDEP (2015), ndër vendet e analizuara në këtë hulumtim, vetëm Kosova dhe
Maqedonia nuk e kanë futur shpifjen dhe fyerjen si vepër penale. Në të gjitha vendet e
tjera kjo vepër cilësohet si vepër penale apo kriminale dhe dënohet me gjobë dhe / apo
me burgim. Heqja e kësaj dispozite nga legjislacioni i Kosovës konsiderohet një hap
shumë i rëndësishëm në realizimin e lirisë së medies.

Figura 5: Instituti për politika zhvillimore

Pra, mediat në Kosovë ende janë larg standardeve ndërkombëtare dhe nën një kontroll të
kufizuar që i mban larg normave të shtypit demokrat e të pavarur. Ajo kushtëzohet nga
mundësit materiale dhe përzgjedhja e gazetarëve me kualifikime jo të duhura të përcipta.
Jo rrallë mediat heshtin nën kërcënime apo për “interesa” madhore dhe plotësim të
standardeve.

Ekzistimi i mediave të shumta dhe të llojllojshme, po shtron nevojën e edukimit dhe
arsimimit të qytetarëve për të shfrytëzuar ato dhe për të qenë pjesëmarrës aktiv i
komunikimit.

Gjuha e mediave sot është e llojllojshme dhe specifike, ku për ta kuptuar atë nuk është e
mjaftueshme të dimë të lexojmë dhe të dëgjojmë apo shikojmë, por kërkohet kulturë dhe
arsimim i mediave, në mënyrë që të merret ajo që është e nevojshme në rastet konkrete.
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2.4.5 Kuadri Ligjor dhe Kushtetues i Lirisë së Medias në Kosovë

Liria e shprehjes është vendosur si kategori kushtetuese në të gjitha vendet e analizuara
në këtë hulumtim. I vetmi dallim ka qenë prania ose mungesa e kufizimeve ndaj kësaj të
drejte. Baza kushtetuese e realizimit të së drejtës së shprehjes dhe ushtrimit të profesionit
të gazetarisë përfshinë edhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare si Deklarata
Universale e të Drejtave të Njeriut e Kombeve të Bashkuara, Konventa Evropiane për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj, Konventa
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj etj. Këto marrëveshje
janë transponuar në legjislacionin e shteteve përkatëse.
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Tabela 1: Kuadri kushtetues i Lirisë së Shprehjes dhe kufizimi saj
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A ekziston ndonjë kufizim i të drejtës së informacionit duke u thirrur në të drejtën e
privatësisë ose ndonjë të drejte tjetër.
Janë ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare
Liria e Shprehjes dhe Medias ( Liria e Informimit ) e mbrojtur me Kushtetutë
dhe/apo Ligj

Si një demokraci e re, Kosova ka adoptuar legjislacionin e vet në atë mënyrë që të
garantojë lirinë e shprehjes dhe të drejtën e informimit. Këto dy të drejta burojnë
drejtpërdrejtë nga Kushtetuta e Kosovës, e cila flet për Lirinë e Shprehjes si një e drejtë e
garantuar. Megjithatë, pika dy e këtij neni lejon mundësinë e kufizimit të lirisë së
shprehjes me ligj në raste të parandalimit të nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe
armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare.

Kufizimi i të drejtës së shprehjes si kategori kushtetuese nuk është praktikë vetëm e
Kosovës.
Çështja e kufizimit të kësaj të drejte në vendet e rajonit është e rregulluar në forma të
ndryshme. Kushtetuta e Shqipërisë precizon që liria e shprehjes është e garantuar. Madje
liritë themelore nuk mund të kufizohen me asnjë mjet tjetër dhe nuk mund t’i nënshtrohen
një referendumi. E drejta themelore e shprehjes dhe informimit është e drejtë e garantuar
edhe ne vendet e tjera të rajonit.

Në Mal të Zi , kufizimi i të drejtës së shprehjes bëhet nëse shkelet dinjiteti apo nderi i
tjetrit dhe nëse cenohet siguria e shtetit. Një definomë e tillë e lë mjaftë të hapur mënyrën
se kur do të kufizohet kjo e drejtë. Edhe në Gjermani, kufizimi i lirisë së shprehjes është
paraparë me ligj për të mbrojtur nderin personal. Kufizimin e lirisë së shprehjes e kanë
paraparë me ligj edhe vendet e tjera si Kroacia, Serbia, Estonia dhe Portugalia
(Abazi.D,2015). Pra mund te thuhet se përveç Shqipërisë, edhe në Maqedoni, liria e
shprehjes është e pakufizuar. Në raste të emergjencave kombëtare, kushtetuta parasheh
kufizimin e disa të drejtave të tjera, por jo edhe të lirisë së shprehjes.
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2.4.6 Ndikimi Politik në Gazeta (Redaksi)

Në mënyrë që të përcaktohet trysnia që ushtrohet në gazeta nga autoritetet dhe partitë
politike, nga 15 korriku deri më 15 gusht 2009 u monitoruan të gjitha gazetat.
Hulumtimi u përqendrua në reklamat e bëra nga institucionet e Kosovës, duke
përfshirë qeverinë e Kosovës, Kuvendin e Kosovës, Zyrën e Presidentit, agjencitë dhe
institucionet e pavarura, autoritetet komunale dhe ndërmarrjet publike. Pas analizimit
të dhënave të grumbulluara gjatë procesit të monitorimit, mund të aludohet që,
gjatë marrjes së vendimit se ku do të reklamojnë, institucionet e Kosovës kanë një
qasje të pabarabartë, të njëanshme e madje edhe diskriminuese ndaj gazetave të
caktuara.

Gjatë kësaj periudhe u publikuan gjithsej 2,457 reklama në të përditshmet, në 1,524
faqe të gazetës. Prej këtyre, 688 reklama ose 430 faqe të reklamave u publikuan në
gazetën ditore Infopress. Kjo gazetë ka pjesën dërmuese të reklamave krahasuar me
gazetat tjera me 28% të gjitha reklamave dhe 28.22% të gjitha faqeve, që është
më shumë se dyfishi i 12.5% që do të merrte, në rast se qeveria do të reklamonte në
mënyrë të barabartë në secilën prej 8 gazetave.

Kosova Sot radhitet e dyta me 19.5% të gjitha reklamave ose 296 faqe të
reklamimit. Gazetat tjera që pasojnë janë: Epoka e Re me 15.06 % të gjitha
reklamave ose 231 faqe, Zëri me 10.18% të gjitha reklamave ose 140 faqe, Koha
Ditore me 9.08% të gjitha reklamave ose 138 faqe, Express-i me 8.1% të gjitha
reklamave ose 125 faqe, Lajm-i me 5.33% të gjitha reklamave ose 83 faqe dhe
Bota Sot me vetëm 4.75% të gjitha reklamave ose 83 faqe.
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2.4.6.1 Zyra e Kryeministrit publikon vetëm në gazetat që shihen si të afërta me
PDK

Sa i përket publikimit, Kuvendi i Kosovës është i vetmi institucion i lartë që nuk bën
diskriminim ndaj gazetave. Kuvendi i Kosovës publikoi 22 reklama gjatë periudhës së
monitorimit. Këto reklama janë ndarë deri diku në mënyrë të barabartë ndërmjet
shtatë gazetave, përveç gazetës Bota Sot që ka mbetur jashtë strategjisë reklamuese të
Kuvendit.

Shumica e reklamave u publikuan në Koha Ditore dhe Infopress, afërsisht
nga 18% e të gjitha reklamave në secilën prej tyre. Gazeta Express kishte 14% të
reklamave, Kosova Sot 13%, Lajm dhe Epoka e Re nga 14% dhe Zëri 9%.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në temën “Censura dhe Auto censura në mediat online kosovare dhe si manifestohet
ajo”, jam munduar që të sjellë detaje dhe hulumtime të ndryshme që kanë të bëjnë me
trysnin që ju bëhet gazetarëve dhe redaksive të ndryshme për të fshehur apo ndryshuar
kaheje të vërtetës dhe fakteve rreth ngjarjeve jetike.
Shumë herë propaganda që bëhet nga liderët botëror sjell deri në ndryshime të mëdha për
vendet që udhëheqin, qofshin ato për të mirën apo të keqen e shtetit që drejtojnë.

Nga propagandat e liderëve shtetet janë detyruar të ballafaqohen me shumë sakrifica dhe
deri në thirrjet për luftë, krejt këto kanë ndodhur nga mos informimi i duhur që i është
bërë qytetarëve të vendit nëpërmjet radios dhe televizionit.

Nëse propaganda dhe trysnia nuk do të ekzistonte atëherë Liria e fjalës dhe Liria e
shprehjes do të respektoheshin ashtu si është e njohur në të gjithë botën nga Konventa
Ndërkombëtare për lirinë e shprehjes dhe të drejtat e njeriut.

Redaksi të ndryshme kanë ndikime nga liderët e shtetit, kemi dëgjuar gjithashtu shumë
shpesh që redaktorët në media të shkruara apo elektronike korrigjojnë ose ndryshojnë
tekste e gazetarëve, kjo bëhet nga presionet e ndryshme që redaksitë kanë nga grupe të
ndryshme politike.
Sa herë që flasim për problemet që i kemi në gazetari gjithmonë mendja na shkon në
trysnin që bëhet për fshehjen dhe lakimin e së vërtetës. Rreziqet që janë në ditët e sotme
në profesionin e një gazetari është vërtetë shqetësuese.
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4. METODOLOGJIA
Nga hulumtimet që janë bërë përmes organizatave joqeveritare të pavarura dhe jeta e
përditshme në praktikën që bëjmë si gazetar, jam munduar të sjell detaje dhe njohuri rreth
temës që kam bërë studime. Në këtë punim diplome ka fakte, tabela dhe të dhëna nga
gazetar hulumtues të cilët përballen çdo ditë me raste të ndryshme të ngjarjeve në vend
dhe më gjerë.

4.1 Censura:
Në Kosovë gazetarët janë të detyruar në shumë raste të heshtin, qoftë nga presionet që ju
bëhen nga grupe të interesit, apo edhe nga mos guximi për të treguar të vërtetën. Të
flasësh për të vërtetën shumë herë në shumë vende të botës të rrezikohet edhe jeta.
Censura shpeshherë kontrollohet nga Politika dhe njerëzit me autoritet të lartë në vend.

4.2 Autocensura:
Jo shumë njerëz janë të guximshëm, mirëpo disa këta njerëz që merren me gazetari,
ndoshta mund edhe ta quajmë si profesion nga zori, apo punë që duhet bërë për shkak të
një page. Shumë gazetarë heshtin nga mos guximi i publikimit të fakteve dhe ngjarjeve
me rëndësi të madhe. Në këtë pjesë rëndësi të madhe ju kushtohet jetës së tyre dhe mos
rrezikimit të familjes së tyre, ngaqë një dokument mund të jetë fatal për shumë persona,
qofshin të pjesëmarrës në ngjarje apo edhe dëshmitar të një rasti në fjalë.

Në gazetarinë që e quajmë moderne (Online) rreziku në shumë raste nuk qëndron më te
autori i publikimit të shkrimit, mirëpo tanimë kalon te portali (gazeta online).
Në vitet e fundit kemi pas raste të shumta kur shpeshherë janë sulmuar objekte të
gazetave të ndryshme. Në vitin 2015 në zyrat e gazetës satirike “Charlie Hebdo” ndodhi
një sulm terrorist nga i cili mbetën 12 persona të vrarë. Sulme të cilat tronditen botën.
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5. ANALIZA DHE PREZANTIMI I REZULTATEVE
Në punimin e Temës së Diplomës janë analizuar detaje dhe të dhëna nga profesionist dhe
shkrime rreth Censurës, Auto censurës dhe Lirisë së shtypit.
Janë analizuar shkrime dhe publikime të shumë organizatave joqeveritare, dhe gazetarëve
hulumtues që profesion i tyre është gazetaria dhe mbulimi i ngjarjeve.
Në biseda të ndryshme me profesorë gjatë kohës së studimeve, Ju kam bërë një pyetje,
- Cila është më mirë, të lexosh apo të shkruash ?
Nga shumë përgjigje që japin, thonë që të shkruash duke parë ngjarjen nga vendi dhe të
shpjegosh natyrën e vërtetë të asaj ngjarje, faktet, realiteti dhe origjinaliteti e bëjnë një
njeri gazetarë modern dhe profesionist.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Bazuar në rezultatet e këtij hulumtimi, Rekomandojmë që të kemi një studim më të
detajizuar rreth Censurës dhe Auto censurës duke përfshirë gjithë komunitetin e
gazetarisë (Mediat e shkruara, elektronike duke përfshirë edhe ato Audio vizuale).
Rekomandojmë që të ketë numër më i madh i korrespodentëve në administriminplotësimin e pyetësorëve apo të intervistuarve.
Në temën “Censura dhe Auto censura në mediat online Kosovare dhe si manifestohet ajo
“ kam folur rreth Gazetarëve që punojnë në gazeta online (portale).
Disa nga informacionet e dhëna në këtë temë, tregojnë qasjen e shumë gazetarëve në
ngjarjet ditore.

Nga shumë detaje të dhëna përmes shkrimit dhe tabelave jam munduar të sjell faktet dhe
origjinalitetin e jetës së një njeriu (Gazetari) që merret me shkrimin dhe tregimin e
ngjarjes. Nga shtjellimi i literaturës për temën në fjalë, mësova që pikësëpari të
respektojmë etikën si njerëz dhe më pas si profesionist apo etikën e punës që bëjmë.
Gjithmonë në shkrime duhet të themi të vërtetën që të jemi më profesionist dhe të jemi
korrekt me audiencën.
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